



























































































































































Physical  manifestations  of  the  Industrial  Revolution  left  a  permanent  imprint  on  the 
complexion  of  cities.  Abandonment  that  followed  the  deindustrialization  contributed  to  an 
estrangement,  turning  derelict  industrial  spaces  and  run‐down  factories  into  a  ballast  to  conjure 
with.  At  present,  industrial  heritage  management  applies  flexibility  and  creativity,  partially 
overcoming  the  essentially  traditional  paradigm  of  heritage  preservation.  This  approach  permits 
sustainable  conservation  –  utilization  and  integration  of  disused  industrial  constructs  in  the 
contemporary urban landscape. Being a part of the European cultural stock, industrial heritage is an 
exciting and unique setting from many perspectives.  It  is defined and consumed by many markets, 
ranging  from  the  industrial heritage  tourism  to  the market of  special events and  festivals. Reused 
industrial buildings and  factories come  into view as products of post‐industrial  societies,  fitting  to 
the Western post‐industrial (consumer) culture, offering a field of activities that are at an  interface 
between the industrial history and contemporary socio‐cultural milieu.  
Alteration  of  values,  growth  of  new  roles  and  definitions  of  industrial  heritage,  generated  by 
functional  restructuring,  is  a  subject  which  is  often  left  behind  the  general  discussion  about 
sustainable  conservation  and  adaptive  reuse  of  industrial  heritage.  Yet,  in  the  modified  state, 
industrial heritage is very complex to understand and to define.  
By  conducting  a  desk  and  a  case  study  research  of  former  industrial  complexes  –  Leipziger 
Baumwollspinnerei  and  Mattatoio  di  Testaccio,  this  doctoral  thesis  aims  to  identify  industrial 
heritage as a  contemporary  (post‐industrial)  concept. Observation of  ideas, values and definitions 
that emerge as a consequence of the transformation and re‐conceptualization of industrial heritage 
















factories  and  industrial  buildings  –  constructs  that  once were  important  are  today  like  prisoners 
awaiting a trial and a verdict.  
Reality  dictates  the  rules.  It  regulates  what  we  perceive  and  why.  Driven  by  many  objectives, 
societies evolve and their attributes change. Today, all kinds of information are provided, creating a 
basis to build a life that one would want. It is interesting to observe how the ideas and values change 
through  time.  Yet,  could  it  be  something  that  might  turn  into  a  solution  when  dealing  with 
redundant built structures around us?  
Present time is all about balancing sustainable conservation of built structures and responding to the 
needs  and  wants  of  the  society.  There  is  a  demand  for  spaces  that  are  flexible  and  different. 
Industrial  heritage  fits  this  schema,  establishing  itself  in  the  landscape  of  contemporary  art  and 
culture.  The  evolution  of  former  production  spaces  gradually  affects  our  perception  of  industrial 
aesthetic  and  the  existing  preconceptions,  establishing  a  new  image  that  is  linked  with  post‐
industrial lifestyles, contemporary culture and to the idea of a creative environment. 
Post‐industrial  views  of  the  self  and  of  the  surrounding  environment  are  complex  and 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 MANAGING (INDUSTRIAL) HERITAGE: PRESERVATION AND 
THE PARADIGMS OF TRANSFORMATION, ADAPTIVE RE-USE 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 CONTEMPORARY (RE-) PRODUCTION, MANIPULATION AND 

























































































































































































































































































































































































































































































5 LOCUS OF IMAGINARIES: METAMORPHOSES OF FORMER 





















































































































































       
livelli / luoghi  Quartiere  Metropolitano  Internazionale 
Mattatoio  *  *   
Monte de Cocci    *  * 
Piazza Centrale  *  
Università  *  *  * 
Villaggio Globale    *   
Campo Sportivo  *  
Biblioteca Comunale  *     
Chiesa  *     
Oratorio Salesiano  *   
Fiume, Lungotevere Testaccio    *   
Sede della A.C.Roma   *  *   
Case Popolari *  
Mercato  *  *   
Pubs – Ristoranti    *  * 
Cimitero Acatolico    *  * 
Ararat‐ Centro Culturale Curdi      * 
Centro di Anziani  *  
Scuola Popolare di Musica  *  *  * 
Comittato DS  *  *   
M.A.C.R.O  * 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 INDUSTRIAL HERITAGE IN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY – 



































































































































































































































































































‐ Observe  the  ideas  and  values  projected  on  and  through  industrial  heritage  against  the 
backdrop of post‐industrial society; 
‐ Form  a  general  understanding  of  industrial  heritage  as  a  contemporary  concept  focusing 
upon the roles and definitions that it acquires through its contemporary representations; 















































































































































































































































































































































































































































used  to play  (medieval plays) with horses, with pigs  in  little carriages, carnival, but at  the 
same  time against…  the horses with  the cavaliers,  the kings and  the princes … so  it was a 
very important place in this area.  In Roman times the port gave also this kind of commercial 














times, you know  industry  in Rome was not  really,  it didn’t work, so  this area has a new… 
(interruption) 





‐ Yes, the working class… and so, but almost all people  living  there worked  in Ex‐Mattatoio. 
Ex‐Mattatoio was at the same time the reason for living there, but not a very good place in 






the  schools,  the markets  –  the markets  its  very  important  thing  there–  the  squares,  the 
church,  and  so  on.  And  the  strange  thing  in  Testaccio,  is  that  although  nowadays  it  is 
situated  in  the  center  of  Rome,  it maintains  the  identity.  The  popular  houses made  that 
people rest  in the same house  for a  long time. Now there  is a gentrification phenomenon, 
almost the two streets near to the Via Marmorata, the rest has maintained a  little bit as  it 
was.  




people, and was part of  the  traditional and popular cooking of Rome.  I don’t know  if you 
know  something of  these…  it’s a very poor cooking, but  it’s  something  that old  ladys etc. 
went in front of the Mattatoio, but not inside. Inside was a place where men go to work and 
that’s it. They don’t want to be nearby.  
‐ But  apart  from  that  is  there  any  other  specific memory  attached  to  the  place,  from  the 
industrial times I mean? 




moment, as  I told you,  in which started the new  life, the modern  life of this area. Because 
thanks to the work that was there they made the schools, they made the houses, they made 
the bread…forno – where  they  cooked  the bread,  they  started  to have a  commercial  life, 
they  started…so  all  of  them  they  say  it  is  thanks  to  the  slaughterhouse.  But  in  the 
perception,  it was  not  used  as  a  public  place,  and  of  course  it was  a  slaughterhouse,  so 
people were not allowed to enter either, families, kids, just the workers. In addition to this, 
it was an industry which is very dirty, if you want, which is full of death, it is not an industry, 









when  it was abandoned –  it was abandoned  for a  long time – and this negative  imaginary 
makes  that  people  didn’t  go,  no?  people  from  the  place.  At  the  same  time,  some  other 
groups – social group which made the Villagio Globale – which is a social center of the Kurds, 
foreign communities, started to occupy some places, but they were external people – from 
outside‐  so  perhaps  in  the  social  center  some  young  people,  but  not  much  from  the 
neighborhood  came,  but  it  was  also  seen  as  a  negative  place  because  of  these  people, 
because  they made parties, because of  the  time of  the cocaine, because  immigrants were 










under  this  place  there  are  some  archeological  materials,  some  materials  from  Romans, 
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because  it was historically the  football place of the Rome,  I don’t know  if you know about 
that, of  the Rome  team,  so  the place where  the market  is going  to be now  is also a very 
important place. Then you have the principal square, the main square, and the municipality 
renewed  this principal  square,  in  front  there  is  the  church.  If  you  come when  they make 
procession, they take the Madonna of the church and they make this procession  in all the 
streets of the neighborhood,  if you come during that time  it  is  incredible… Then,  from the 
other part, they have the school, public library, I don’t know if you know where, in front of 





main door, main entrance  they have  the music  school and  the old people’  center. So  this 







important  thing,  but  the  responsible  people  for  that  it  are  also  external, which  is  like  a 
coordination of all the cooperatives, associations of altra economia, which are working since 
60 years, before entering  there. So,  it’s a project of  the municipality of  the  region, which 
finds a place and say, “ok, you can go here”, but they are outsiders of the neighborhood. So, 
it  was  not  perceived,  and  it  was  not  discussed  as  an  open  place,  then,  nowadays  the 
situation is very well read, because CAE, the University, the museum are not public, but are 
social experiences. So, if you want, you can go to the museum, and they make it also open, 
and  free, you know, exhibitions and you  can be  there, you  can play. Also because all  the 
people of  the center are  there,  the University  is not closed, because  it’s public, so  it’s not 
closed, CAE  is not closed, because all the cultural events that are organized there are free. 
So,  they  also  have  a  room  that  is  free,  and  so  it  could  be  for  the  people  from  the 










‐ Because  this  is  another  political  administration.  The  president  was  from  the  left 
administration, which  is  in favor of this “altra economia” experiences – organic agriculture, 
renewal  of  the  energy….  The  current  administration  is  from  the  right,  and  they  are 
privatizing many  public  spaces,  so  of  course  this  is  a  fantastic  place,  this  is  a wonderful 
space, but for private investors also; so, the risk is that not only that the people continue to 
be outside of Testaccio, but  that  they privatize  this  area,  so  that  you will have  to pay  to 
enter,  if you want to remain there you have to consume something… you know? And that 
this place will lose the possibility of being a public square open to others. I think it could be a 
very nice prospective, because when  they  finish  to  renew all  the area where  there  is  the 
CAE, it could be a wonderful public space.  
‐ And  also  during  the  three  years,  since  the  CAE  is  located  there,  there  is  probably  also 
particular identity already established around this right? 
‐ Yes. In general, the people who go to CAE are also local, they are the new inhabitants of this 
area – of  the historic center – because, as Saskia Sassen  said  last Friday when she was  in 
Rome: now there are some cultural movements about sustainability, which are creating new 
generations,  so  kids now  the  cities,  agriculture..but  are more  the new  inhabitants of  this 
area, not the old ones from the industrial times, which were the middle class, a little bit poor 
–  they are not poor, but  they are  the middle class – and so  they  look  for  the prices.. and 






‐ Yes, yes. When  I did this (the research)  in 2004,  I asked them to write, to design the  ‘dark’ 
areas of the neighborhood, you know these areas ‘behind’ –  to do mental mappings – and 
they  put  in  dark  the  Mattatoio  and  the  river  I  told  you.  These  are  areas,  which  they 
considered  as  left  behind  of  the  neighborhood,  and  also  to  indicate  the  areas  that  they 












‐ The Macro was  starting.  They  knew  that  it’s  going  to  be  there.  I  remember  the  political 
meetings where  it was said that they didn’t believe that they are going to use this area for 
public purposes. So, the municipality presented the renewal project – something very big ‐ 





with all the associations –  it’s full of associations,  it’s  incredible. So,  if you really  involve all 
these people  to  take some spaces or  to work,  to use  these spaces,  it could be possible  to 




‐ Overall,  if you consider Macro for  instance,  is  it a positive thing that they took the space  in 




is good  that a great  space  like  this was destined  for  these  things. Of  course  the museum 
could  involve more people, make some art exhibitions about the memory of Testaccio, you 
know, or dedicate a room  for the memory of Mattatoio, and then  involve people to make 
some  interviews,  make  an  anthropological  research…I  think,  that  it  needs  really  a 
recognition of the immaterial heritage that made this place unique. Because this place is also 




they use  it. Also  the university –  it’s  a university of  architecture, perhaps  they also  could 
make something  like  this. They asked us  for  this urban study, but  to  tell you  the  truth  it’s 
more  about  the material  infrastructure of  the  place,  the  planning...  so  although  it was  a 
good  study,  and  archeologists  and  anthropologists  were  involved  but  i  noticed  that  the 
















‐ I  think with  this  administration we  can’t  talk  about  these  things. As  I  told  you,  they  are 
thinking to privatize all these spaces.  If these things  remain public perhaps…and now  they 
are also cutting a lot the cultural funds, so I don’t think you can ask them to invest. 
‐ So now the focus is more on the commercial aspects, rather than the cultural? 














museum at  the beginning was closed, and all  isolated,  the community of Kurds,  the social 
center etc.  I think that  in  Italy participatory planning  is something that  is not  if  interest for 
the politicians,  they wanted  to have  the power  to decide, as  they are doing now, so  they 





experiences take real  identity which  is there for many years, so of course  if they are there 
just for two or three years, they are very weak to demonstrate anything. 
‐ So as  I understood  it, as  soon as a new  identity  starts  to get established,  it’s  taken away, 
which  if you  think, also could be a negative  thing,  isn’t  it? That you never know what will 
happen and who will come next. 
‐ Yes, for the neighborhood it doesn’t really matter what happens inside; because the place is 
not  just  a  part  of  the  neighborhood,  it  is  also  a  part  of  the  metropolitan  and  national 
identity. Because  this  place  (CAE),  for  example,  is  unique  in  Europe  and  in  the world,  so 











all the degraded  industries that was abandoned. And for the neighborhood  I think  it’s very 
ambiguous. Last year with the gentrification some people came here because of the new art 
scene and because  it’s making a new  identity, but  the majority – the old  inhabitants –  it’s 
181 
 






looking  at  and  receive  now.  If  the  museum  made  a  permanent  exhibition  about  what 












you make an exhibition dedicated  to  the beginning of  this place.  It  is  fundamental  for  the 
immaterial heritage to remind “who we are? Where we came from?” In general, such things 
are made,  but  they  are made  in  the  popular  parties,  by  playing  the  traditional  songs  of 
Rome, but the problem  lies  in the degree, how much this  information  is transmitted to the 
new generations. Of  course  the grandparents  can  tell  the  kids what happened, but when 
these people die and nobody cares to take and put the pieces of information together, they 
eventually will be lost. So, either they read some historical books telling these stories, yet, I 
have  some  difficulties  to  find  a  book  about  the  history  of Mattatoio.  It’s  difficult  to  find 
materials  documenting  the  stories,  orally  transmitted  about  this  place.  So,  I  think  the 
solution will be to have a place with a permanent exhibition of  its history, and once a year 















as  a  second  job  let’s  say,  not  paid  (laughing)  ‐  just  to  be  clear.  I  was  involved  in  the 
movement,  I  would  say  in  political  terms,  and  I  was  working  with  the  number  of 
organizations that were working for development – the ones that are preparing projects for 
the development in the south. Now, in the last ten years we were engaged with the idea of 
an  alternative  economy,  so  it  means  that  we  decided  on  the  basis  of  our  analysis  that 
dominant mechanism  ‐ the mega‐machine  is doing too many negative things to the planet 
itself, so we decided to make an experiment, to try to find out differences, following  logics 




The  difference  is  that, with  the  growth  people  are  thinking  in  terms  how  to  change  the 
system, we agree with their ideas, but we are not doing anything to change the system. So 





on  the solidarity movement,  I could  say,  they don’t  realize  that  they are doing something 
that  is strictly connected with the capitalism,  I mean the  logic  is almost the same, and  it  is 











sign.  And  during  this  work  we  started  to  think  in  terms  of  place  that  could  become  a 
concentration of experiences. We found positive reaction from the mayor of the city at that 
time,  so  they started  to study what were  the possibilities, and  they  found  this place. And 





are  small  groups  and  small  organizations,  but  they  said  that  they  were  going  to  pay 
everything , and so they paid for the restoration of this place, all that is inside is original, but 






Everything  inside  is very simple, and when we came  inside, we  found everything, also  the 
dishes  in  the kitchen, all  the machinery  for the heating  for the conditioning, so everything 
was already arranged and we didn’t pay anything for that. So we were working together to 
arrive  at  this  point,  it  took  about  three  years  doing  all  of  that,  instead  of  the  two  years 
according to the previous plan.  
We started more or  less  in 1993, while we were  finishing the text of the Chart we started 
bargaining with the mayor for the solutions. So, this  is the situation and this  is the physical 
situation. You can imagine down there were 23 organizations inside and more or less 10 or 
12  that were  collaborating  from  the very beginning. So, as you noticed,  from  the 60  that 
composed  the Table only one  is working here. So, other decided not  to participate at  the 
experience, because  they had other experiences  in Rome and  they preferred  to  remain  in 

















the  transnationals,  so  there was a  list of  the  things  that  transnationals  cannot do,  if  they 
want to collaborate with the  local county council. So there was a fixed regulation, and this 
regulation  was  communicated  to  the  transnationals  when  they  were  entering  into  the 
contact with  the mayor. So, our perspective was a  little bit separate;  this means one year 
and a half of work with all the different powers within the county council, we had to discuss 
with  the administrative structure,  it was a mess! Five people  for a one year  long series of 
meetings  in order to create the regulations, where to help the  local government not to be 
attacked  by  the  European  Union,  because  they  are  in  favor  of  a  complete  freedom,  of 




was  in  action,  so  there were difficulties  for  the  transnationals  to  enter;  second moment: 







The other answer  is  that here we started  to have some difficulties  from  the beginning, so 
before we entered.  It  is very difficult to explain because this was a  long process, the point 






and at that moment we decided to have a  light consortium, not a heavy one,  it means  for 
the  organizations  that  are  there  no  budget  in  common.  For  the  solidarity  economy  the 






obliged  to  become  an  enterprise.  They  opened  a  general  call  to  people  that  would  be 
interested  to enter here,  so we were under  the  risk  that everyone can enter, people  that 
weren’t following the process and so on. These things didn’t happen, so the ones that were 
winning the call were people that we knew – the same groups that entered, but now it was 
divided,  so  here  there  are  nine  different  groups  of  enterprises,  with  different  ways  of 
grouping, so not all of them are consortiums – in Italy there are different structures, so you 
can have  cooperatives of different  levels,  also  a huge  second‐level  cooperative with nine 




following means that the period  for this call was three years. This  is the situation  in which 
we are now, so the three years are finished and we are practically out, according to the fact 






we  found ourselves  completely abandoned. You know  the  Italian  situation  in  the political 
terms is very complex…so when we started the discussion, the mayor changed, now it’s the 




between democratic parties and the extreme  left, and the responsible  for this body  it was 
extreme  left, so what was  the direct connection with the mayor  in  the beginning changed 
before the change of the administration. So it was a change from the central left to the right, 





The  idea  that  they have  in mind, but we don’t know anything about  it,  they would  like  to 




structure,  this means more  room,  and  all  the  space. They  are  going  to have  a  very  good 
excuse  to make people pay  for going here  for  some  concerts, etc., and because  they  are 
obliged to pay  for  the expenses, but when you start to do  like  that,  it changes completely 




‐ There  is  no  answer.  This  is  their  tactics.  We  asked  for  a  meeting  with  the  mayor  last 



















arrive here and decide that  it  is a very nice place,  increase the  level of cultural activities,  it 
will be very difficult. We wrote about 120 e‐mails for different type of things. 
L’altra  domenica  is  functioning with  some money  from  the  regional  government;  all  the 
other things didn’t have any money, because for us we were obliged not to make people pay 








work by yourself, and  some of  the organizations here are very  small and  they don’t have 
people  to  provide  for  this  kind  of  work.  They  just  have  the  people  to  work  for  their 
organization.  So  this  is  limited,  and  in  order  to  do  things  we  need  time,  because  now 
Saturday and Sunday we have a number of people here, when we have the special Sundays, 
we  have  very  nice  groups  of  people  here.  But why  today  you  cannot  have  here  training 
courses or a number of laboratories for theater, or something like that. All this space could 
be utilized  for a number of  initiatives. You can have children here  in the afternoon, or you 
can have schools. But to have schools, you have to go to the schools, make the agreements… 
‐ When  I  talked  to Adriana Goni,  she mentioned  that  this  space had negative associations. 
People were avoiding this place. 
















to bring  the goods,  so  the people –  families with  children  ‐  they arrive here,  children are 
completely free and they are very happy. Have you noticed the playground created with the 
tires? … it is something that cannot be done everywhere in Rome. It’s very simple. Children 












‐ So when  the  situation changes,  the perception  that we already established because of  the 
CAE is going to be changed… 
‐ That’s for sure. There is a point here: by law they cannot put inside houses or supermarket, 
so  commercial  structures,  by  law.  This  can  be  utilized  by  universities.  So  we  have 
architectural faculty here, and they are waiting for the Academy of Fine Arts to come here, 
so  you have  a museum  and  two universities. And  this  could be  very  interesting, because 
people from the universities could go to the museum, and so on, and in the spaces you could 
make the very first exhibitions of the students. So, there is a kind of unity that could be built 






receive an additional  space  in Mattatoio, but because of  the political  change  this decision 
freezed… 
‐ What do you think, what kind of image of Mattatoio is projected to the outside now? 
‐ I could  say  that we don’t know anything about  it. There  is a general difficulty  that all  the 
money for the universities and for the culture  in general was cut drastically  in the  last two 
years. So, in Italy this situation is terrible. If you have less money than you had a year or two 
years  ago,  how  can  you  plan  new  things?  I  don’t  know  if  you  read  the  daily  newspaper 
here…a couple of days ago there was a heavy rain in Pompei, marvelous place – the house of 
gladiators with paintings  inside  ‐ was destroyed.  I know  it’s difficult for you to get  in touch 
with the situation in Italy, but it’s like that. 
‐ Well, initially I was also considering Ostiense as an area of research, but then I thought that 
it’s  still  under  construction  really,  and  nothing  particular  is  established  there  yet,  and  I 











this one, and you have the other door outside, and also down there  is the traffic. And  it  is 
very strange, because  for example  this small part of  the street here,  there  is a number of 
clubs.  In  the night, when  you  arrive  at nine o’clock here  till  4  in  the morning,  it’s  full of 









very  accurate  work,  to  get  in  touch,  make  people  do  things  inside.  This  is  one  of  our 





‐ I would  say no, because  this wasn’t  just  a place of  industry,  it was a  very negative place 
where the animals were killed, so this was the negative part of the markets. So there  is no 
connection. Connection  is the place  itself, the structure that  is able to be transformed  into 
different uses, and these are marvelous things. So you can respect the structure, accurately 
renovating  it,  and  you  can use  it  anew.  In  the  Pelanda  they  left  all  the  elements.  This  is 
marvelous,  because  this  place  is  huge,  you  can  do  a  number  of  activities…  you  can  do 
whatever  you want,  and we did  it.  So  there  are  spaces  that  can be utilized  in  a multiple 
ways, and activities, if you have the means and the possibilities to organize them. 
‐ So, what do you think will happen in the future? 
‐ We don’t have any  idea. We are waiting day by day, and  I can  tell you something: we are 
making all the documents, we have a number of people signing them,  in the meantime we 














































































































‐ One  thing  that you have  to know and maybe  to study  is also  the history of  the Mattatoio 
before this mission. Mattatoio was, when it was built, at the end of the 18th century, one of 
the  big  infrastructures  that were  built  for  the  city  as  it  became  the  capital  of  the  Italian 
kingdom.  
‐ It was Gioachino Erosh, who designed the Mattatoio? 
‐  Yes.  He was  city  architect  –  city  employee  –  a  very  good  architect  and  he  planned  the 
slaughterhouse as one of the very modern buildings. At the time that it was achieved, it was 




















‐ Is  still  even  in  dismission!  And  as  you  see,  even  in  Mattatoio,  if  you  go  there,  there  is 






also by Professor Cellini, which was more  the,  let’s  say  the  administrative way – was  the 
interface between the university and the city – and  I made a project and the works, and  it 
was very  successful, because within one year  from  the  starting of  the operation we were 
able to bring the students inside of the Mattatoio which was a quite incredibly difficult thing, 
because, all the area of the Mattatoio was completely fenced until the end of the 1979, until 
1999,  and  it was  a  sort of  a  forbidden  city  for  the  town,  inside  there were  some  camps, 












slaughterhouse was organized –  there  is a  railway here,  there was a  railway stop and  the 






Then  you  have  a  lot  of  scattered  things,  there  is  a  center  for  the  older  people  (Centro 















so,  the  first  step was  this pavilion here  for  the university.  It was  the parking  for  the  cops 
working  for the city,  it was outside,  inside  it was used without any continuity, for example 
for theatre performances took place for a couple of days, and then for months nothing else 
happened.  
This building  that appears as unitary  thing was  changed  in  the 30ies, we  studied also  the 
history  of  the  building  itself,  there  were  some  concrete  slaps  which  are  not  originals, 
because the original was made of many pavilions, and they destroyed in the 30ies everything 
inside  for doing  this big  tunnel pavilion. There  is  an  image of  the 30ies with  these metal 







to spend you can achieve great  results  ‐   there was done new pavement, a new  light  roof 












white  is  still  something  that  is  not decided,  so  the  plan made  an  intervention  about  the 










entire  complex  is  owned  by  the  city  –  they make  conventions with  institutions, with  the 
university  for  the use of 90 years –  they  rent  it  for  free or  for a  symbolic amount  to  the 
university,  to  the other  institutions,  and  the other  institutions have  to do  the  restoration 
works of the buildings, but they didn’t made a master plan – master idea – of the supply for 
the energy, for example, for the  lighting, so  it’s all  left to the single partners what they are 
doing  there. And  if you go  for example  to  the wonderful exhibition about Federico Fellini 




the ticket office  is  in one place, the exhibition  is  in another, and you don’t know where to 
go.The exhibition is wonderful, I have to say. 
‐ Is there any interaction among the actors in Mattatoio? 
‐ At  the moment no.  The only  actor  that  tries  to make  interaction  is  the university, which 
offers for example the pavilion. Last year it was the Festa dell’architettura, 10 days festival, 
and they gave spaces to make lectures to the city of Rome – the idea was the cultural re‐use. 
But  for example  it’s clear  (shows at  the photo),  that opening of  this crossing would mean 
something for the two parts of the town.  
Actually, this doesn’t seem to be  the problem, our opinion – the  first  thing you had to do 
was  to  open  this  and  to  restore  these  two  pavilions  to  make  two  wonderful  bars  or 










in  these  pavilions  food  and  drinks were  organized.  If  you  could  freeze  the  image  of  this 
moment, it was the fantastic way of reuse the Mattatoio, because it was fantastic.  
‐ Why the university decided to take this space? 
‐ I don’t  know,  this  is  a question  that  you  could  ask Cellini. One  answer  is because of  this 
building, which  is  enormous,  full  of  steel  structure,  and  it  is  impossible  to  reuse  for  the 
university. You have some nasty buildings which are impossible to re‐use and this is an urban 
problem. 
This building, with graffiti,  is a fridge, completely abandoned, and  it  is  impssible to restore. 
One thing you also have to know is that Mattatoio was not demolished because there was a 
law which said that it has to be protected ‐ in a way it was saved, but in another way it was 
condemned,  because  the  monument  surveys  in  Italy  are  so  conservative  that  you  can’t 






that you have  to do  something more,  something different  too  ‐  to ensure  them new  life, 
changes become possible. So  this  is  the part  that belongs  to  the university, and we made 
also a survey making confrontation between the old plan and the actual plan, to get to know 
which parts of the buildings are original and which are not, and also the possibility to  find 









by  another  professor.  This  is  another  pavilion  made  by  another  professor…  another 
slaughterhouse, and  this was a project  to make  it a  library and other aulas. And  this  is  a 
fridge, where we also made proposal to make it an art library, by doing big halls and taking 
lights inside, but I think now it is almost impossible to save it. It was already difficult to do it 
ten  years  ago.  There  were  proposals  to  do  a  new  building  which  was  refused  by  the 
monuments survey. This is the pavilion that I showed you before… 
And this was the idea of the master plan for the university part: with the open spaces, with 




even  in  the  center of  the  town,  I don’t  know why,  I  think we  are  the only European  city 
which needs parking  inside of the center, and then at the end this one  is another pavilion 
which  is on a building site. The project was made by us, and  it will be a multiple purpose 
building, because as you  see  it here,  it  is an empty building only with  these  columns, but 
once there was a wall between each one of these two beams, and we tried to reconstruct 
and create multiple purposes by moving walls. So you can have an entire hall divided  into 











‐ No, suspicion  for  the site not, because, as  it was dismissed  in  the 1979 maybe  the people 
that  lived  in Testaccio had a bad opinion about the Mattatoio  ‐ people who worked there. 
Now  almost  everything  is  changed.  Many  young  people  live  in  Testaccio  –  it  is  a 
neighborhood which has been gentrified. And so,  I think people would  like to have a place 
there, where some activities are going on, where there are pedestrian spaces, where there is 
an urban quality. The problem  is –  it’s still not  there, and  it  is a strange part of  the  town, 





urban space  is here around, because  it  is very well connected to the one of the most  lived 
sites here. So it was very easy to connect it and to do here a livable place.  
It could be beautiful, but  it’s quite easy to forget about Mattatoio.  I mean the city can  live 
without it. Even ourselves, we worked on the Mattatoio until 2004. Then nothing, and then, 
this year, suddenly, “oh rush‐rush, we have to do this project”. There  is no continuity. And 
the  problem  is,  that  this  was  a  slaughterhouse,  here  you  have  the  camps  or  the  drunk 
people, the social center, everything that... the idea is, that if at the right moment, when the 
building is dismissed, or after it’s dismission, it is decided to re‐se the heritage of such a big 
complex,  you  need  a  strong  power, which  can  only  be  the  power  of  the  city  council,  or 
someone that decides about the use of the open spaces, more than the buildings, because 
the buildings, of course you need here a certain percentage of the commercial ones and of 








‐ Maybe  also, but  this  idea  is  very old,  and of  course  this  is  a  very  central  area,  you have 
beautiful buildings disposable for various uses. Also it is very difficult to use those buildings 
for other uses.  If you transform  it  into a shopping mall, you have to do a  lot of work, and 








have  a  site  for  the production of  art,  and  the Pelanda building was built by  the previous 
administration as the building for the production to be used by the young artists. Then the 
administration  changed,  the  right parties  arrived,  and  they  said  that  they don’t want  the 
young producers, and so it is a museum now. It is now a place to exhibit, not to produce.  






a good  idea, but very‐very weak also  in this case, because first of all  it was undecided, and 
those  two parts were absolutely not  communicating. You had  to enter here  (shows), and 
when you enter you get scared first of all, so you don’t get the idea of getting to a wonderful 









‐ I  think  they  are  arranging  the  timetable more with  the  activities  at Monte  Testaccio  (i.e. 
nightlife)… 
‐ Yes, the exhibition here  is open until 12am, which  is very  interesting as an experiment, but 
imagine  if  this  fair market was here, and not here  (shows).  It was  the union between  the 













‐ So now,  if  you  take  the public  from outside and ask  them about Mattatoio, what do  you 
think, what kind of associations do they have? 
‐ There are people who work  in art and architecture, they say that this  is a wonderful place, 
because  it’s half derelict and there  is an eclectic edge to  it. But  for example a  friend of us 
from  Milan  went  there  to  the  bar  (CAE),  and  was  saying  “what  kind  of  place  is  this?” 
(negative  tone).  I mean  there  is not any offer of something alternative, so now  the city  is 
really suffering because of such mistakes, because it’s been too long that the Mattatoio was 




When  I go  to  the discussion with  the  city  to approve a project and  there are  the various 
departments, everyone says something against. And so you never get an agreement. There 
is not an  idea  that we are doing something, we have  to do  this. There  isn’t an  interest of 





‐ Yes, only knowing. You don’t go there to make a stroll, because there  is nothing there.  If  I 
had the power,  I would say,  first of all,  to  take all the dirt away,  let’s clean up,  let’s make 
some lights… 
‐ Yes, I agree, it’s not a very pleasant place to walk there. 
‐ Yes,  absolutely,  but  it  could  be  a wonderful  place. When we were  students  it was  quite 




‐ Locals  are  strange,  because  it’s  a  kind  of  popular  neighborhood,  but  they  are  maybe 




also  because  of  its  identity.  I  think  that  the  big  diversion  is  that  if  you  had  to  renew  a 
slaughterhouse in Germany, the main problem is how I can transform a place of death into a 
place of something else. Here  it  is  less  important. It  is more, how can I do something here, 
but not because it was a slaughterhouse, it could be also the kings place. 
‐ When  I asked  the people  from CAE, why you chose  this place  in particular,  they answered 
that this place was given to them because of the spaces available to use. 
‐ But not to understand the potential of a place which is there ‐ it is a real center of Rome, you 





(restaurants)  ‐  they  took  the  rests  of  the  meat  from  the  slaughterhouse.  When 










must  be  read  as  the  decision  to  bring  here  the  most  open  to  the  city  departments  of 
architecture, art and something  like this, because  in a way the university in Rome  is not an 
open place,  it  is an enclosure, a place where you go only to study, so this  is a quite strong 








































now nobody can pass.” And  I started to shout,  I said that this  is the privatization of public 
space, why don’t you go away etc. because it’s really a horrible management now, they are 







there were  thousands of Kurdish coming,  like  I don’T know 2000, 5000…it was a  fantastic 






“why don’t we do a project with  them?”,  to give more visibility  to  them. We went  to  the 
office of Kurdish  in  Italy,  it’s a politic organization  linked  to PKK, and  they accepted  to do 
this. We went to Villagio Globale, so we started this, and  it was  interesting for us, because 




















bit afraid, because  it was really a strange place,  like nomads  land,  like…after  I appreciated 
that. Now,  if  I encounter a place  like  that  I go  there, but  I was 20 and  it was  for me  too 
much. 







‐ Our  idea was that Campo Boario would be transformed  in a solidarity part of the city, not 
only  for poor people, but  it was  important  to have a place  inside Rome,  in a central area, 
where  you  could  open  a  place  to  document  for  example  the  very  important  Newroz, 
because it’s transformed completely into a Kurdish place, you don’t think it’s Rome. We are 
in the center of Rome, so a place also where the different communities of Rome, not only 
those who  live  in Campo Boario,  could do  auto  representation –  fests  for  Jewish people, 
Africans etc.  I think this was  its value, what we have seen as a perspective. Not a marginal 
area, but also  institutional, but that the  institutions could open and face the problems  in a 
positive ways. So a place where to face this. 
‐ Is there any particular memory that is attached to Mattatoio in terms of its past? 









from  the  left, or  fake poor, bourgeois with money  that  go  there  to do  alternative  things 
(laughs) 
‐  Why exactly to this place then? Do you think it was the industrial heritage trend? 
‐ No, I think it’s because  it’s a big empty space  in Rome. Because of the Villagio Globale that 
was  there  since  90s,  and  it’s  like  you  have  a  marginal  look…but  I  go  there  no  with  my 
children,  it’s a good place to stay, there is practically nothing, and I am afraid for CAE now, 
but they didn’t go strongly  to change  the space, they accepted all the  imposed  rules  from 
the commune di Roma, but you have  to  force  the situation, you have  to be courageous.  I 
was speaking with Alfonso – the  leader of Villagio Globale at that time, he  is now working 
with the municipality…and Alfonso said about Altra Economia –  it’s  like  they arrived when 
the  table was  ready and everything was cooked. But we were  inside; we were  fighting  to 
have a place, a possibility  like  that. So  it’s also because Veltroni arrived and he  chose his 
way.  I  think  they gave  the place  to  the people  that were  friends with Veltroni, so  the  left 










‐ Because everyone wants to be the star, to be the first.  It’s completely stupid.  I go to work 
there every day, because I do my courses in the faculty, and I leave around Gazometro, so I 
have to pass by. It’s a labyrinth – metal fence, and what I wanted to do these days: last week 
I decided to push the fence of the Macro, because  I wanted to pass…  it’s  incredible, those 
fences inside. This has to be an open space, because it’s the city space, if you want to do the 
city of arts, you have  to open  the place, because… and  so  I passed, and  I also  cut myself 
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(laughs),  and  the  guard  said,  “hey,  what  are  you  doing?”,  I  said,  “look  at  my  hands,  if 










understood  what  this  place  was  about.  It  was  a  place  where  with  art  you  could  give 
importance to what was happening to  those who  lived there, so art  is not something that 
arrives and cleans the reality, and then puts an object of art. Art has to invent the reality, to 
understand it and to represent. So once you have a reality like that, you cannot clean it and 
do a museum. This  is  really  something which  is against my  idea of art. And,  the CAE:  the 
gypsies are the other economy and they have always been that.  
We have written a  letter to the mayor, to Veltroni –  it’s  in the book – saying that youhave 
this fantastic community of gypsies, they are Italians, they have the documents, they did the 
military  service,  they go  to  the  schools,  to  the markets,  so  really a  community of gypsies 
integrated in the city. So you have this community in the historical center, I think there are 
no  European  city  with  gypsies  in  the  historical  city  center.  So  for  the  mayor  to  have  a 








‐ It’s a  sort of  squat. You have  the  idea  to be  in  an alternative place, but  it’s  safe,  it’s not 
dangerous,  it’s not  squatted.  So  you  can  go  there with  your  children, with many people. 





‐ I  hope,  everything will  stay  like  that.  If  the  city will  transform  this  space  now,  they will 
‘plastify’  everything  it will  be  completely  fake. Now  there  is Ararat,  still  there.  There  are 
some  illegal migrants  that  sleep here and  there,  that are not visible,  there  is  this  strange 
imaginary of wasted land that I like (laughs), and there is the state of possibility, of potential. 




of  city,  of  culture  of  art,  of  architecture  of  teaching…  because  they  are  not  ready  to  do 












































































































































thing for someone coming  into the property and working at the property, and then I  lost  it 
out  of  site  by  doing  other  things  a  couple  years,  and  developed  another  smaller  factory 
nearby – Stelzenhaus,  it’s very special but not that big  ‐ and  it was difficult, but  financially 































‐ Yes,  it  is.  It  is heritage. Actually what  is  interesting here,  is that Spinnerei  is not heritage  in 
total, so we have single monuments here, and  it’s not a site heritage. And also there have 
been buildings here which don’t  exist  anymore,  so  even  some  listed buildings have been 
torn down, and during  the history of  Spinnerei even we have done  that as well  (laughs). 







we have  the  living quarter over here,  that we have allotments and a  recreation area over 
there  and  a  kindergarten…so  you  really have  all  the  infrastructure  you would need  for  a 
whole town actually, so that was from the first moment  it was the attraction of bringing  in 
very different  tenants  into here, and  the  fascination of  the  topic of contemporary  fine art 
grew with getting more and more  involved  in  the development here, because half of  the 











profit basis  like the Americans very often do  it, or on a basis of one guy financing  it all the 
time because he is just so in love with the art, so we knew that we had to do a commercial 
development, I think that’s the very unique thing about Spinnerei and even in the worldwide 



















‐ I can’t tell, because  it was so  long ago actually  (laughs), and of course today you estimate 
things  with  the  experiences  you’ve  made  over  the  last  years,  and  at  the  moment  I  am 















‐ Well  let’s  say  to  the  visitor  and  the  outside world  there  is  a  clear  dominance of  art  and 
culture, and because to the most people who hear about Spinnerei, they think it’s a pure art 
factory. Actually we  sometimes have  the problem  in our marketing  that people – normal 
tenants  ‐  come  up  to  us  and  say,  “we  didn’t  know  that we  could  even  have  a  space  in 
Spinnerei, because we  thought  it’s only  for artists and  for  the galleries”, and  that already 
happens  in Nurnberg as well, although we have big tenants there who have got nothing to 
do with  art,  and we  need  them  there  as well,  for  example  having  a  call  center  on  3000 
square meters  or  a  computer  store  on  a  3000  square meter  or  in  Spinnerei  is not  really 
important  to  the outside  imagination what  a  Spinnerei  is, but  it’s  very  important  for  the 















out  from  contemporary  art  in  old  factory  spaces.  Just  because  you  know  the  space  has 
actually been used for something different, and now you have something totally different in 
it and you can kind of make a very special show compared to showing  in a museum where 




They  have  these  spacious  spaces  which  sometimes  are  huge  and  have  their  very  own 






have made our  small museum down  there,  and  very often we’ve  got  the people  coming 
there who have been workers here during the GDR times, and when they start telling about 
their memories, you can clearly see that this was just the center of their lives and everything 
happened  around  the  Spinnerei,  and  the memories  are  not  really  bad,  they  are  just  sad 
actually that they don’t have this anymore. So, I think maybe it’s an intellectual class, which 
never worked in a factory, which has this, “oh my god, this has been so hard work and dirty 
and  difficult”,  of  course  you  must  take  into  consideration  the  time  you  are  looking  at, 
because around 1900 then of course, or if you’re looking around 1960‐1970 then it might be 
something  different,  and  it’s  always  a  very‐very  sad  thing  when  a  big  factory  closes,  so 
nobody’s happy about that one, no one, not even the  intellectual people are happy about 
that,  so  I  don’t  think  if  this  argument  of  yours works  –  the  bad memory  turning  into  a 
positive one.  
‐ What about the closure in the 1990s, and the perception triggered by those events? 
‐ Well,  I don’t know,  I think especially here  in Leipzig by the beginning of the 90s end of the 
80s, when  the unification  took place  actually,  in  Leipzig  so many  factories were  closed,  I 
think  about  100.000  people  lost  their  jobs,  especially  in  the West  Leipzig  around  all  the 
industrial  places,  which  certainly wouldn’t  have  been  capable  of working  in  a  profitable 
capitalistic world, they wouldn’t have been able to be kept up, so maybe you can’t really put 
a  proper  judgment  on  the  factory  of  Spinnerei  because  of  this  big  surrounding  where 
everything crushed at the same moment, but  for example  in Nurnberg we have AG, which 




a new project  right  after  it, because  it was  just  in peoples’ minds,  they  just  kept  reading 
about  it,  and  then  in  the  beginning  when  we  started  out  and  we  bought  the  factory, 
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everyone  just  said,  “listen,  you  will  never  be  able  to  recreate  something  new  here,  to 
convert it into a new quarter because you’ve got this really ugly history, which is just sticking 
at your heels”, and  it was  just a couple of months ago, but  it was actually  the other way 
around, because there was this huge interest to know what happens to the place now, and 
so  it was a very curious and positively orientated  journalism, which  took off  then.  I mean 
they  still kept on banging on Electrolux, but on  the other hand  they kept on keeping  the 
















‐ If  there wasn’t  the  success of  the New Leipzig School, how you would  imagine  the  further 
development? 
‐ I think the success of the New Leipzig School, or what people connect to  it,  is very positive 
for  the development, but  it’s negative at  the  same  time, so  it’s both, because on  the one 
hand you have topic which has worldwide interest. I think the New Leipzig School is the only 









that  there  is  actually  a  huge  variety  of  very  interesting  artists who  even  hang  in  the  big 
museums of the world and they never touch a paintbrush, they just do other things. I think 
for us  it’s quite good  that  there has been  this hype, especially  in our development phase, 
because it drew a lot of attention to the place, and people got to know it, and people have 
to get  to know you,  if you want  to be successful, and maybe  tried  to  install you  for many 
years  in  the art world,   but now  the hype  is gone away, and even people are  talking bad 
about  it or whatever, maybe they are  jealous, but now, because you’re known, you’ve got 
the opportunity  to maybe  try  to put  the  focus on  this actually broad art  thing happening 
here on  the  international  context, which  is build up especially by  the people  running  the 
stipendiary programs here, so  it’s a  lot going on which  is very  interesting, which makes  it a 
very broad network actually worldwide on the art topic, maybe not as loud as a big article in 
the New  York  Times magazine  about  the New  Leipzig  School,  but which    I  think  for  the 






‐ I  think  there are  two aspects  to  it. Normally, and  still  today  it  is  like  that,  if you go  to an 




opportunity  actually  to  go  into  an  area which  has  formally  been  closed,  and  I  guess  you 
wouldn’t have been able as a normal citizen just to walk through a slaughterhouse, let’s say, 
if you weren’t working there. So these were all closed areas actually, like gated places, if you 
were allowed  to go  in  then you go  in, but normally  the public  is not allowed  to go  in.  so 
that’s a opportunity to go  in.  I don’t know  if the tourists who come today to Spinnerei still 
have  that  feeling,  but  people  coming  into  AIG  at  the moment,  they  definitely  have  that 
feeling, because  four years ago  it’s been totally closed, no one was allowed to go  in there 






taking  it,  just using  it,  just showing, “I am here now, and  I use this space”, because  it was 
actually built for something else, but that is gone, and now what do we do with this space?  
I will show you, we have exhibition for example, very often it’s not a permanent thing going 
on with  the exhibition  thing, very often you have  this  intermediary use actually of  former 
factory, or former bigger office areas or whatever, and even that is a very nice idea I think. 
And then, of course you can keep it up permanently, like we keep it up here, I think what is 
important,  and  that’s what  I  love  about  the  Spinnerei,  is  that  you  don’t  create  it  into  a 
museum. I think that is a problem of many other art spaces. Well, we have static exhibitions 

















are  fascinated about  the  topic;  this ownership  is great  for us.  It’s  the  success of  the New 
Leipzig School, was very  important especially  in  the  right moment of  the development of 
Spinnerei, and  I  think  the permanent  communication and quality management happening 
around,  I mean  to  the outside world –  the marketing – but much more  to  the  inside,  so 
together  with  the  artists,  with  the  galerists,  with  the  other  tenants,  I  think  these  are 






‐ I  think  so,  yes.  Maybe  you  would  have  to  be  more  defined,  because  Nurnberg  is  really 
something  which  started  off  on  a  different  basis,  you  had  the  experience  from  this 
development, and on the other hand you have different building structures there – you have 









‐ Then  it  would  be  something  different.  You  need  a  town  which  has  at  least  250.000 
inhabitants, which has universal structure, so  ideally and art university or an art school or 
maybe  design,  architecture  –  something  connected  to  it.  You  should  have  a  cultural 
infrastructure,  like  probably  should  be  some  museum  for  contemporary  art,  some 
Kunsthalle, Kunstvereine, whatever… and  the  factory should be big, so size matters  in this 
type of project I think, so really need it, because with the big size you have the potential of 
something that can radiate to the outside, and ideally it has a famous history. So if a factory 
has a well known,  famous history –  it’s  the best  thing what you can have. For example  in 
Leipzig you  can get  into a  taxi  from  the airport and  say you want  to go  to Spinnerei, you 
don’t have to tell the road, and people take you here. And  in Nurnberg you can go off the 





you  can  easily pick on  that one, of  course  if  you  choose  a  stupid name which hasn’t  got 
anything to do with the history, because you want to distinguish history, and then  it’s your 
own fault.  I think  it’s very  important to try to stay  linked to the history, to the  fact of why 
this factory has been built, which is quite difficult with a slaughterhouse (laughs)! 















them  without  knowing  what  to  do  with  the  space  after  that,  which  I  actually  quite 
interesting philosophy (laughs). 
‐ Would you say that on the account of these examples now, saying that you can make it work, 





same,  if we have a depression  in the real estate, then the banks won’t touch things  in the 







contract. And so that makes  it difficult. But  I know the bank that  finances us, which  is the 
Sparkasse  Leipzig,  so  actually  a  local  bank  institute,  which  knows  how  the  local  market 
works, they finance the Tappetenwerk as well, which is close by, and they finance it because 
they  have  had  good  experiences  here.  That’s  what  they  told  us  once,  because  it’s  a 







dedicated  to  the history of  the place, but other  than  that are  there any  influences on  the 
current activities in the Spinnerei? In any ways? 
‐ Yes, there’s a lot. It’s due to what you see today from the past, and that’s the structure ‐ the 
structure of the property. The  first thing  is that already a hundred years ago these  factory 
buildings had  to have  a  constant  temperature of 23 degrees –  so  you would work  in  the 
cotton  industry properly,  and  that’s why  they’ve built  this  factory  very unique.  You have 
these double glassed windows and they are casted iron, so it doesn’t rust if we refurbish it. 
We just take out old glass, paint the structure and then we out in new glass, so that saves a 
lot of money, and  the building has actually ecological  standards which you would have  to 
have  today  if you put up a new building. So actually  that’s something which  influences us 




when we  took over, we had  to pay about 30.000 Euros a year  just  for getting all  the  rain 
water into the canalization, and we’ve just re‐done it like it was in the old times, and now we 
have  to pay only a 1000 Euros per year,  so  these are actually mechanisms  from  the past, 










‐ Well  sometimes  you  hear,  people  say  wasn’t  the  cotton  production  a  former  important 
culture as well, and I say, of course, but it’s not there anymore. And it’s not a thing which is 






‐ Funny enough  I can’t  think of a moment where we would have a very  special criticism  to 
what’s happening here. There have been things, articles, where you’ve thought  like…there 
has  been  an  article  which  was  called  “The  Golden  Ghetto”,  but  that’s  a  stupid  young 
journalist who wants  to  show up  in  a maybe overall  too positive media world  about  this 
place, and on the other hand he was here for one hour, he doesn’t know about this place – 
definitely not. If you want to know about this place, you have to stick around for a weekend 
or  something, and  so  that’s  for example  the only article where  I  thought, ok, putting  this 
headline just not looking at it really, just not being aware of what’s happening here, and the 
way  it was written, it was the same shit as the headline (laughs). But that’s the only article 
















bietet  eben, wenn dann  keine Produktion  stattfindet,  viel Raum und mehr Möglichkeiten 
zur… „kreativ“  ist ein blödes Wort...aber zur Umnutzung durch die Räume und dann es  ist 
aber auch  intelligent gemacht quasi Kultur anzusiedeln  in so einem Gebiet. Hier  ist es auch 
so  gestartet, mehr  oder weniger  als  Produktion  und  dann wurden  andere  Betreiber  hier 
angesiedelt  und  das  hat,  beziehungsweise  die  Führung,  dieses  Industriegebietes  total 
entwickelt, bzw. forciert und dadurch eben ist es zu so einer Mischnutzung gekommen, also 









der zentrale Ort, der auch überregionale Beachtung  findet, für Kunst  in Leipzig. Dazu  ist es 
eben entwickelt, ja, das ist ok. 
‐ Verbindet man also in der heutigen Zeit Spinnerei mit Kunst und Kultur? 
‐ Ja, mit Kultur. Also klar verbindet man mit der  zeitgenössischen Kunst, das  stimmt  schon, 
aber  es  gibt  jetzt  verschiedene  andere Ansiedlungen,  z.B.  Jugendtheater,  es  gibt  auch  so 
Atelier Stipendium, das international ausgeschrieben ist usw., also es gibt jetzt nicht nur die 
kommerziellen  Galerien,  obwohl  diese  natürlich  sozusagen  das  Ganze  verbreiten  und 




das  ist aufgrund der ganzen Situation  jetzt gerade hier  im ehemaligen Ostdeutschland, das 
ist eben so erstmal dem Fakt geschuldet, dass es überhaupt zu dem Leerstand kommt, das 
ist nun mal Punkt eins, weiß nicht, ob man das jetzt in dieser Form nochmal vorfindet, also... 








geht…  es  gibt  bestimmt  einiges,  was  nicht  geht,  aber.  Das  hier  alles  ist  so  ein  bisschen 
marode, man sieht auch die Vergänglichkeit der Zeit... 
‐ Zieht das auch Besucher an? 






‐ Das  glaube  ich nicht. Wenn man darüber  redet, dann versteht man das  schon aber es  ist 
jetzt nicht so, dass es in irgendeiner Weise damit was zu tun hatte. 
‐ Man wird direkt an die jetzigen Prozesse denken? 
‐ Ja,  ich meine es gibt die Referenzen an den eigentlichen genutzten Raum und das finde  ich 
auch ok – zu sagen welcher Raum war das – aber es  ist auch nicht so, dass wenn  ich diese 
materialen  Referenzen  sehe,  denke  ich  unbedingt…  aber  die  Besucher  nehmen  das  total 
wahr. Das nehmen die  total wahr. Es hat mir ganz oft passiert, wenn  jemand drin war  (in 
seinem Raum) hat er die Besonderheiten sofort bemerkt.  
















‐ Eigentlich  sind das  in  vorderster  Linie die Künstler, das  sind die Pioneere. Galerien waren 
nun quasi eine weitere Entwicklung des Gedankens. 
‐ Was, wenn es den Erfolg der Neuen Leipziger Schule nicht gäbe? 
‐ Das  kann  ich nicht beantworten. Das  ist  spekulativ.  Ich meine,  interessant wäre  für mich 
eher die Frage: Wie entwickelt man das  jetzt weiter? Also diese Erfahrung  ist halt da,  jetzt 
kann man nicht weg denken und sagen was gewesen wäre, wenn das nicht... 






















has been used  for  three  sears by  the Columbus Art Foundation, and  their gone now, and 
now we are searching  for a new partner  to use his space. Then we have an art education 
program for children and young adults, we have an art library which you see back here, with 
36.000 books and media of contemporary art, which  is growing because  it  is a big sort of 
donation  by  an  international  art  fair,  who  give  us  all  the  application  materials  from 
commercial galleries to apply for the art fair, and the material  is passed through us and we 
make a public library out of it. In addition we have a fellowship program, new this year, for 












‐ Yes,  it’s the whole  idea of the not for profit  institution, that everything we do  is public  for 





some  of  the  events  as  well,  but  the  most  people  that  come  are  the  people  who  know 
Spinnerei as a place where interesting things happen and they know Hall 14 as an interesting 
place with  good  exhibitions  and  so on,  and  you  know,  they  look out what’s next, what’s 
being  shown  and  what’s  happening  and  then  they  come  along  for  the  events,  for  the 
exhibitions, for the openings, and so on. There also are people now and then, it’s of course 
difficult sometimes to tell, who come for a specific event or a specific topic about which they 
probably  read  in a newspaper, sort of discover  the Spinnerei and  the Hall 14  through  this 
topic,  because  they’ve  never  been  here  before,  and  they  say,  “oh,  finally  I’ve  come  to 
Spinnerei”, you know, “I’ve always wanted  to come”, and somehow  the exhibition  theme, 
for example, draws  them here, so    it’s quite different settings, and  then of course  there’s 
this big national and  international visiting people who, of course, don’t really come  for an 






in  these  spaces,  because    art  and  culture  gives  them  a  certain  kind  of  use  that  has 
possibilities,  or  that  they  are  connected with  art  and  culture  or with  not  for  profit  uses 
especially,  there  are  some  sort  of  criteria,  or  things  connected  that we  could  do  that  a 
commercial use wouldn’t do, or they wouldn’t be content with the fact, for example here in 
Hall 14 we don’t have heating in some spaces, and of course we have these huge spaces that 
are  just enormous, and  for a  commercial use you always would have  to you  know divide 
them, you would have to sort of change the windows because they are not isolated enough, 
and, ‘cause we have different windows, maybe you’ve noticed that the other buildings that 






‐ No, before.  It was  actually opened  at  a point…it was  a  very  slow  start, Hall 14 had been 
empty for 10 years, and at some point a Munich art collector, who  is also a shareholder  in 
the  company of  Spinnerei, he  came  into  the  company  to do  something with  this  site, or 
support  this  site,  and  discovered Hall  14  as  a  place which would  be  perfect  to  show big 
exhibitions,  to  you  know,  make  art  projects  possible  that  need  a  lot  of  space  and  that 
nobody  else  could  make  possible  because  they  don’t  have  the  space,  and  it  actually  all 
started in 2002 in December with a symposium called “How architecture can think socially” , 
which  sort  of  was  the  starting  point  for  the  development  here,  and  there  also  is  a  big 
publication of the symposium, which was or us a very  important sort of starting point, and 
afterwards  in 2003 we started with  international group exhibitions on one floor, the whole 
building was  just basically  in  its  rough state, you know, there was no renovation done, no 
work  with  the  building  done,  of  course  there  were  some  temporary  exhibitions,  walls 
erected to show the exhibitions, but  it was sort of using the building as  it was, and  it was 
also reacting to the building as it was. So the big job for the curator was to sort of meet the 
challenge of how can you make an exhibition with maybe 15 artists  in a space that’s 4000 
square meters big,  it’s  impossible. And actually  the  first exhibition started  in  the sort of  if 
you have the big floors, in the middle there is this sort of an area out of stone which you see 
back  there  (shows),  sort of  in‐between, and  it had  the ventilation  for  the humidity of  the 
building  and  some  elevators  and  things,  and  these  little  rooms  the  exhibition was  done, 
because they were the rooms that were sort of normal sized, and the rest was just too big. 
So we slowly had to  learn how to deal with these sizes, you know, and another thing that 
was  directing  or  guiding  the  curator was  that  exhibition  space  that was  selected  for  the 
exhibition was  the  third  floor and  the  roof was  leaking at about 35 different  spots,  so of 
course, you couldn’t show painting, you couldn’t show photography there, because it would 
all fall of the wall, so basically it directed what way the curator had to go.  
So of course  the  role of  the architecture  is a very  strong one,  it also  is a very  strong one 
because it’s always present ‐ you don’t suddenly hide in a white cube ‐ however, this sort of 
plane  how  strong  can  the  architecture  be  or  should  be  it  shows  in  the  three  different 
exhibition spaces very much, as the people who developed the spaces thought about what 
































developing  this  space here meant  that you had  to suddenly  think about everything else –
where’s  the  electricity, where’s  the heating, how’s  it  going  to  go on with  the  rest of  the 
building, so that  triggered a  lot, and  then  it also  triggered sort of this whole acquiring  the 
funding  for the roof,  for the  façade, and now  for the third step of the renovation which  is 
actually starting in two weeks, so there will be a lot if change in the next few months. 
‐ Was there a particular image that Spinnerei had before the whole boom stated? 










different  things  –  not  for  profit  and  profit,  or  commercial  and  non‐commercial, with  the 
artists, with the different creative workshops and so on, and the best image probably is that 
the artists which started  in 1993‐1994, had this moment where they were asked why they 
were not going  to Berlin, why were  they staying  in Leipzig, and why were  they  settling  in 
Spinnerei –  it’s outside the city,  it’s far away, and what are you doing here and so on, and 
they  said, well  it was  a  joke back  then,  that,  “well, we’re  just waiting  for Berlin  to  come 









‐ Definitely,  I think what’s attractive to people beside the actual art that they see  is that the 
Spinnerei  is  almost  left  as  it was,  it’s  not  sort of  this high profile posh development  you 
know, that everybody thinks looks like in every other city in the world, but it’s sort of a real 





of that place now, but the  little  trees  for some doesn’t  really  fit  in, so there  is  this  feeling 

















city center  to Spinnerei, and  I did not have a gallery at  this point, but  I was working as a 
journalist and writing a text about this movement to Spinnerei, and decided together with 
another  galerist    Jochen Hempel  from Dogenhaus Galerie,  that we would maybe  share  a 






















had another space  in Berlin at  this  time, and  they decided  to keep  the Berlin space small, 
and to make the Leipzig space bigger, and, you know, Leipzig is a small town, so everybody is 












people who were working or even  living here.  I visited some parties  illegally made  in some 
basements,  I don’t  know...  somewhere,  I  cannot  remember everything, but  it was always 
some kind of  satellite  to  the city center,  so you had  to  really go  there, and  I  liked  it very 
much.  It was really  like an  island,  I  liked  in a way romantic setting of bricks and stuff. And 
when it happened that we all moved here, I was very happy that there was no main investor, 
or  main  concept  for  the  whole  area  that  everything  would  look  the  same  and  have  a 




handling  architecture  and  room  and  space.  This  is  an  aspect  that  I  very much  like  about 
especially  this  area  here,  I  also  think  that what  happened  in  the  last  20  years,  also  this 
gentrification processes everywhere  in  the world,  that a  lot of people  think of  this  formal 









‐ Yes,  it  does.  And  it’s  also  that  most  existing  architecture  in  the  city  does  not  have  for 
example ceiling this high, or rooms these big, so when you for example have a look at Hall 14 
or Eigen+Art gallery, spaces  like this you do not very often find  in cities  like Leipzig, so the 
only possible place is a former industrial area. 
‐ Do  you  think  this  also  attracts  the  visitors?  This  mixture  of  the  architecture  and 
contemporary art and culture? 
‐ I would say yes. And it’s also that it’s a bit away from the city center, so this ‘island situation’ 









to be able  to prolong  it.  I  still  think  that Spinnerei has  some potential  to be developed.  I 
think  that  the creative community  is  still growing;  there are  still galleries and art projects 
moving  in, so  I still see  it growing, and  I don’t think  there will be any better space  for my 
gallery to exist. Not  in Leipzig and also not  in any other city. But on the other hand  I know 
that it can change pretty quickly, everything, so it’s not just about Leipzig, but also about the 
art world. Now  in Hong Kong  they have a big new art  fair, and everybody  is  talking about 
Asia, I haven’t ever been to Asia, so maybe next year I’ll travel there. It’s changing so quickly, 
so you never know. And  it can also happen that nobody will be interested in German art in 
two years anymore and  I will become a  journalist again and write about Chinese art  fairs 
(laughs), you never know…but for now it’s very sure that I’ll stay here some more years, and 
I don’t think that for a gallery it is possible to think in 20 years intervals, because you have to 

































‐ How did  I come to Spinnere? Ohhh! (laughs), that’s a  long story…  I studied art history and 
cultural  studies  in  Leipzig  and  shortly  before  I  got  a  scholarship  I  started  an  internship 
actually at Hall 14  (in Spinnerei). So,  I started working here  from time  to time, whenever  I 
had  periods  open,  and  I  always  returned  here,  and  so when  the  Spinnerei  developed  or 
started, around 2003, 2004, and then the space  it was very much different, because there 
were  not  a  lot  of  signs,  and  people  got  lost…  you  know,  it  was  just  the  beginning  of 
developing  it  as  an  artists’  space with  galleries, which  was  new.  Before  there were  just 
artists’ studios here, and  it was a  little bit  like nomadic you know…artists had their spaces, 
but you would not know where they are, and  it was a  little bit more  intimate. And, when  I 
came  here  I  started  actually  the  first  guided  tours,  I  sort  of  did  group  meetings  and 
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organized groups and  I took them around, and  I made  little tours, trying to show places to 
people which they would not normally find themselves. 
‐ To people from outside, to those who are not artists? 
‐ People  from outside,  yes, but  also  later on  I  just had  for  example  friendship  circles  from 
museums and things like that. So there were different clienteles coming.  
So  I did  that and  then  shortly before  I  finished my  studies  the Spinnerei came  to me and 
said, “We have  the galleries, we have  studio  spaces, but we do not have an  international 








up nicely, and also  to have  supermarkets and  cinemas, but  there  is no  life  anymore, and 
rents go up and things like that. So what’s so nice about the Spinnerei is that it has kept it’s 






they  see  that  actually  the unperfectional  setting here  is  a benefit,  and, what  is  also  very 
special here, in this place, we have so much space! High rooms, high ceilings, big rooms, and 
that’s  something  you do not  find  in many other  cities, especially  in other  countries  ‐  you 
could not afford it, and so the sort of rough industrial setting here gives actually the basis of 
the creative  industry being here. And also, what’s so  important at this space  is that  it’s not 
only  the  art, we  have  the  bike  builders  etc., we  have  a  good mixture  of  people who  do 


















‐ Spinning means also having a crazy  idea! So this guy here,  for example  (points at an artist 
and laughs) is very good at that!  
‐ What kind of role the past played here, when you first came? 




particularly nostalgic  about  the past,  I mean  if  you  think  about  it,  4000 people  lost  their 










point; the point  is to see that here. To see Gründerzeitbau from the 19th century  in  its way 
how it was made and how it actually functioned, and see it in the new context of work, but 
to feel this and to see that, that’s really unique. 
‐ What are your future plans? 
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‐ We are working on international projects with LIA artists and Leipzig artists and in 2012 at 3 
museums. What I try it here, is to keep the size, I don’t want new space and in itself, in the 
program you can always change things.     
 
Interview with Michael Ludwig – Guide, from 28.07.2011 
 
‐ What kind of tours do you do? What in particular are the visitors interested to see? 
‐ We do normal tours for visitors who just come here without any registration for an hour. So 
they come usually on Fridays and Saturdays, every full hour, between 11 am. and 6 pm., and 
then we also do group tours, where you have to register in advance, and then you can have 
a two‐hour tour, and the maximum group is 20 people, so it’s 190 Euro. We give detailed 
information about history, the concept nowadays, and then we go to the 2‐3 galleries, and 
we try to see some other studios – the porcelain for example. 
‐ What do the visitors usually ask about? 
‐ The visitors wonder about how the factory was functioning as a cotton spinning mill – the 
cotton spinning time. This is the question they ask most – when did it end here with the 
cotton? 
‐ So they are mostly interested about the industrial past? 
‐ I would think so, yes. One third is interested in the art, and two thirds in Spinnerei as a 
whole – the history, and its being an art center now, and how does it change. This is what 
they are interested in; usually it’s not the art as first. It is, well they come for the galleries, 
but it’s for the Spinnerei. 
‐ Is this also this mixture between art and culture and the industrial setting? 
‐ Yes. This is it. It is the mixture people are interested in to see. When they come here they 
don’t know exactly what this is. They know that it’s somehow an art center, it was a cotton 
spinning mill, and they want to see how it works – everything belongs together, and some of 
them are especially interested in the New Leipzig School and the art from Leipzig, they have 
heard about it, but mostly people that come on Fridays and Saturdays don’t – the normal 
visitors. The groups, they have more detailed information of what they want to see. 
‐ What kind of groups? 
‐ We have statistics how many groups arrive, but we don’t keep the record of what type of 
groups. I think more than 50 percent aren’t from Leipzig, I think the majority is from the 
Western part, you know, people who have time – most of them are older than 50 – so they 
have time and money, and they are interested in culture. So they come to Leipzig to see 
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culture, they don’t come here to seat at the beach…I don’t know…so they come here for the 
weekend to see the culture in Leipzig and they want to see the culture here.  
‐ What about the foreigners? 
‐ We have a lot of foreigners coming, a lot of Dutch people… 
‐ And they come for? 
‐ They come for art; they come for Neo Rauch, for the New Leipzig School and to see the 
paintings. 
‐  Is it more people who would register in advance coming, or you have more spontaneous 
people coming? 
‐ More spontaneous.  
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EHRENWÖRTLICHE ERKLÄRUNG 
 
Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und 
ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen 
direkt oder indirekt übernommenen Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle 
unmissverständlich gekennzeichnet. Teile der Arbeit, die bereits Gegenstand von Prüfungsarbeiten 
waren, sind ebenfalls unmissverständlich gekennzeichnet. 
 
Weitere Personen waren an der inhaltlich‐materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht 
beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs‐ bzw. 
Beratungsdiensten (Promotionsberater oder anderen Personen) in Anspruch genommen. Niemand 
hat von mir unmittelbar oder mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im 
Zusammenhang mit dem Inhalt der vorgelegten Dissertation stehen. 
 
Die Arbeit wurde bisher weder im In‐ noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt. 
 
Ich versichere ehrenwörtlich, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts 
verschwiegen habe. 
 
Weimar, 18.11.2013 
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